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January 9, 1839

Genemuiden, the Netherlands

Another extensive letter of Albertus C. Van Raalte to H. J. Budding, pastor in
Middelburg, in which ACVR again mentions his problem with blindness as he did in his
letter of October to Budding. VR also caught cold during his traveling recently. He also
mentions his anxiety about anticipated troubles but does not say what they are.
VR questions Budding on his thoughts about vaccination for smallpox. VR has noticed
that those who have been vaccinated have a lighter case of smallpox.
As regards the schism, "And what shall I tell you about the schism? Those matters often
make my life difficult; all hope of reunion is cut off. They insist that not they only but all
congregations must accept the Dordt church order." The new church separation called
itself the Churches under the Cross.
Van Raalte discusses the new separation at length and shows Budding pretty well where
he stands in the whole situation. VR is being blamed as a cause of the new schism. VR is
accusing Budding of taking the wrong positions in the controversy. He stills asks Budding
to consider paying the fines in order to be released from prison.
Published in H. J. Budding. Leven en Arbeid by Dr. J. H. Gunning J. Hz, Rhenen: W. J.
Van Nas, 1909, pp. 586-592, letter no. 57. The English translation is by Dr. Henry ten
Hoor.
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's Heeren Geest. Indien „De Reformatie" goed geschreven
wordt kan do Heere er dezelve echter wel toe gebruiken.
Och .dat 's Heeren Geest in ruime mate over ons werde
uitgestort! Daartoe klimme ons gebed op • tot God! Mogen
wij steeds gelooven dat wij eenen grooten Hoogepriester
hebben aan de rechterhand Gods, die behoorlijk medelijden
kan hebben met onze zwakheden, dan zullen wij zeker bij
al de zonde en ellende, die ons omringt, vrijmoedigheid
hebben tot God. De Heere geve 'zulks aan ons en aan alle
zijne kinderen. Wil de broeders van mij groeten, ontvang
de groete mijner vrouw. Dat wij veel voor malkander bidden!.
• •
Uw lief hebbende broeder
A. Brummelkamp.
•
De Moen is sedert eon paar maanden bedlegerig aan koorts
en zwakte op de borst: Zijne vrouw insgelijks steeds bed• , .
legerig, doch wordt glans wat sterker.

de afgelegde 'bane slaande, vind ik vele beschamende en,
vernederende herinneringen, die mijne zwakheid en ellendigheid aan den dag brengen, maar ook vind ik er zeer vele
nederbuigende goedertierenheden des Heeren welke mij in
aanbidding moesten nopen tot de belijdenis: God is goed!
Ja, de Heere heeft het wèlgemaakt; niet zonder beving moet
ik zien Op het afgelegde perk, onder de 'erkentenis dat ik
die ik ben, mica door 's ffeeren hand ben. — Gedurende
de laatst verloopen 4 it 5 weken heb ik over het geheel
genomen (uitgezonderd eenige tussehenvallende oogenblikken,
in welke ik somwijlen als verzonk in eene vleeschelijke
ledigheid, blindheid en biddeloosheid, 't welk wel pijnlijk,
maar gansch heilzaam voor mij was) met blijdschap mijn pad
mogen wandelen, 't weik door mij te meer gewaardeerd werd,
daar meesttijds, door de jammerlijke ellenden der hier pinata
vindende: scheuring gedrukt wordende en daaronder mijn
geesteloos oog en zouteloos bestaan omdragende, een net
mijne schreden belemmerde, in welken staat de donkere en,
moeitevolle wegen mij onder • vleeschelijke overleggingen,
moedbenemende bespiegelingen en ongeloovig vooruitloopen
dikwerf nitlokten tot het besluit dat men te vergeefs zijne
handen zuiverde; en had het de Heere niet verhoed, ik zoude
het enge pad verlaten hebben om mijne vleesehelijke ruste
te, zoeken. Ach! wear zoude ik al niet heen gehold he-been,
had do Heere mij - niet terug gehouden, dan door mij te verkwikken, dan door mij terug te houden door de vreeze dat
het mij gaan zoude als Jona. Mijne onverloochendheid in dien
zoo smadelijken weg der Sions glans benemende scheuring
heeft het mij dikwerf ongelooflijk bang gemaakt. Van
den eersten beginne af aan zag ik de zaden daarvan, en
een onverloochend angstig worstelen daartegen was mijn
arbeid. Toen Was. het mij bang. Maar God te laten werken,
Christus als Bouwheer te erkennen en mij ale werktuig,
et welk niets te zeggen of te'elechen heeft) te zien, geeft
mij kalinte. — Gedurende de laatste weken heb ik dikwerf
met groote verheuging mijn werk mogen verrichten. Ja,
.dikwerf ontwaarde ik eene sterke begeerte om in dezen dienst
t en ook de
grip te worden? doordien jk.0 noodzakelijkheid
.
v
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Den WelEerwaardigen Zeergel. Heer Den ‘Heer H. J.
Buddingh v. d. rn. te Middelburg. .
Genemui
. den, 9 Jan. 1839..
Geliefde Broeder, de Heere zij uw rust en rusipunt,
en dankbare wederliefde doe it dorsten wn een getrouwe
getuige der waarheid te' zijn op aarde!.

Door
Door gevatte koude, op mijne reizen in de gemeenten
opgedaan, eenige dagen aan Inds verbonden, wenseh ik nu
u een lettertje te doen geworden, waartoe ik dikwerf vroeger
wel de lust gevoelde, doch zoo goed niet door gelegenheid
als nu begunstigd was. De Heere doe er zijn schijnsel over
lichten en mij ter . zijner eer en tot onzer wederzijdsche
vereeniging in Christus dit voornemen volbrengen!
Het is nu 3 jaren geleden dat ik onder deze gemeenten
bekend werd en er werkzaam géweest ben. Een blik op

) Het Tijasehrift van (lien' math, verselienen van 183.7-1840;
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dure verplichting, zag om te getuigen tegen den afval, en
op het krachtigste te strijden voor het boven alles dierbaar
geloof der Heiligen. Het levenwekkend Brandpunt van dat
geloof') was mij als opnieuw dierbaar, waardoor de prediking
der grade verborgenheid: God geopenbaard in het vierach,
mij groote vreugde verschafte, zoodat ik met blijdschap door
• de prediking moat wijzen op Hein, die geen sonde gekend
' heeft en toch door God tot sonde gemaakt is, opdat wij
zonden worden rechtvaardigheid Gods in Heal. Dáárdoor
alleen wordt mij het pad makkelijk. Ja het kruis Christi
doet voor mij somwijlen de wereld gekruisigd zijn. Onder
hçt schrijven echter gevoel ik dat mijn hart weder enger is,
• en ik die blijdschap mis en kommer, door vooruitloopende
son% en blindheid mijne ziele drukt. Moat ik in ootmoed
e
wachtende
zijn op den morgen! Ik sonde it haast verschooning
vragen omtrent het vullen van dezen brief over mijzelven,
maar het is mijn zwak dat ik in deze dingen gaarne mij .
eens ontlaste.
Nu eens over andere dingen. Door is Heeren goedheid is
mijn gezin welvarende (sulks hopen wij van u), uitgenomen—i
mijn persoon, daar ik het zwaar op de borst hob. Wij genieten nog groote voorrechten boven velen, dear hier sedert;
maanden vele huisgezinnen met do kinderpokken bezocht
zijn, en er ook onderseheidenen door worden weggerukt. Wet denkt gij van het pokinenten? De ingeënten schijnen •
ze over het geheel lichter en minder gevaarlijk te krijgen.(Ik zal zoo maar eens van den hak op den tak springen.)
Broeder Van Velzen is door de Amsterdamsehe gemeente '
beroepen en, naar ik van hem vernomen heb, schijnt hij
dit beroep aan te nemen in combinatie met zijne Friesehe
gemeenten, van voornemen zijnde, zoo sulks doenlijk is, zijne
vaste woonplaats in Friesland te houden. — Voor ruim 2 •
it 3 weken is Ds. Duin ') uit Embden door de classikale

gemeente van Sneek be. roepen, welke roeping waarschijnlijk
door al de Friesche gemeenten zal worden gevolgd.
Broeder Brinninelkamp's vrouw is voorspoedig bevallen
. van een Z00.11.
Broeder do Moen 0 is nog met zijne vrouw een Moped '
van ellende, beiden liggen ziek.
Nu suit gij mij misschien ook wel eens vragen naar den
stoat der gemeenten. In Twente zijn er nog een pear gemeenten bikrekomon, enders nemen dè gemeenten niet toe.
Wat de niet afgescheurde gemeenten betreft, aldaar mag ik •
met eene aangenaamheid werken gelijk nimmer te voren,
om reden er wederzijdsrh vertrouwen heerscht, 't welk ik
veel te voren moest missen. In die gemeenten zelve heerscht
over het geheel liefde en onderling vertrouwen, en nu bemerk ik dat de Heere ze verkwikt. En wat sal ik n medededen omtrent de scheuring?') Die zaken maken mij dikwerf
het leven eng; alle hoop op hereeniging is afgesneden. Men •
blijft vast op dit punt staan dat niet alleen zij, maar ook
alle gemeenten de Dordsche kerkordening voor hare regeling
aannemen moeten. Men weigert alle onderhandeling', en eischt
vooraf openbare schuldbekentenis van gedwaald te hebben,
zelve oorzake te zijn dér scheuring en den de Dordsche
Kerkorde aan te nemen met verwerping der overgeziene van
Utrecht: — Die muur, welken zij daardoor optrekken, is mij
te hoog, dear ik nimmer hetgeen ik in oprechtheid, overeenkomstig ontvangen licht, in Gods tegenwoordigheid voor de
gemeente nuttig verklaard heb, kan afkeuren als dwaling;
tenzij mij bewezen wordt dat ik gedwaald heb; alsdim mag
on moet ik schuld bekennen en ook gelooven dat wij in
deze oorzeke zijn • van de scheuring. Het beginsel „geene
kerk zal otret eene andere kerk heerschappij en macht hebben,"

3) Het kruis van Christus.
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')Een predikant nit Oost-Friesland, die later niet meer tot, de
Afgescheidenen heeft behoord. (Zie bit, 560.)

.

Zwager van Ds. A. Brummelkamp. De Moen was eerst ouderling
van de kleine Afgescheiden gemeente te Slattern, is later predikant
geworden eerst te Den Rain in Over;isel, hij Ommen, later te Doesburg.
') Nam. dier gemeenten, die zieh in 1837 van de Afgescheidenen
hadden afgezonderd en zich hadden gerormd tot „de Gerefonneerde
kerken ender het kruis." (cf. blz. 571.) •
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brengt wèl mede dat wij ze vrij Wen (gelijk min ook langen,
tijd daartoe is aangemaand), maar 661c: wedersteat dit dat
eenig,e gemeenten heerschen over alle de andere gelijk zij
willen. Het gereformeerd beginsel schat ik als te eerbiedigen:
dat n.l. eene mindere vergadering tegen de meerdere niet opsta,
—
tenzij bewezen worde dat ze tegen Gods Woord indruisCht.
Het beginsel, 't welk in de Dordsche kerkordering geduld:
wordt en 't welk zij huldigen en ons opdringen, is antiigeret
formeerd. Maar, Breeder, uw brief over dit punt lezende, 'gevoel'
ik smerte; gij schijnt daar, ingewikkeld,') ons te beschuldigen.
•
der wij gereformeerde beginselen hebben verloochend, en Br., mij dunkt ik moet dan wel met blindheid. geslagen
zijn, want hoe dikwerf ik de overgeziene kerkordering
nazie, destemeer words' ik overtuigd dat de Gereformeerda"
beginselen zijn beho de4V:en dat do gemaakte bijvoegselen
of veranderingen, ovenikomstig het laatste artikel der oude •
kerkordering, gevoeglijk.
'geoorloofd zijn. Hoe Ictog gij
ons dan tech besrhuldigen, en van ter zijde de scheuring .
sterken? Want door zoodanig,e gezegden worden de gemoederen
• nog meer verward en ontroerd en het wantrouwen wint nicer' ,
veld. Zoo gij dat pad in wilt slaan, dan -;vorat gij rniddellijkerwijze oorzake van grootere verwoestingen, en zondt gij
oorzake worden, zoo God het niet verhoedde, dat ik moedeloos mijn werkkring liet varen. Gij spreekt van hun „de .
kerkordering op te dringen," maar ik moet gelooved dat
kwalijk onderricht zijt, want dan zoudt gij weten datdárirtoe
.
mijn arbeid is strekkende, dat zij niet zouden scheuren,
maar hunne overtuiging kunnen behouden omtrent de kerkordering. Gij zegt ingewikkeld dat de verkeerde handelwijze. „
jegens Luit. Smitt oorzake van scheuring is, dat mea hem'
had moeten toelaten. Maar eilieve, Buddingh, hoe kunt gij '
zulks zeggen? Heb ik mij van iets te beschuldigen in deze,
zoo zoude het- zijn dat ik te veel gezwegen heb wear ik
spreken moest, gedreven wordende door eene onverlooehende '
en dwingende zucht near vrede en rust. Meer nu hij zich
t-

') Niet met ronde woorden; 'mew implicit°.
Zie over hem den brief van $chalte aa. p4 Oct, On,

van achteren zoo vol wraak openbaart, dat hij er zelfs eene
scheuring Met om ontziet, nu mod ik u in oprechtheid
.vragen of gij iemand, door z66denige beginselen gedreven
wordende, moogt begeeren als leeraar en herder in de
gemeente ?.!
Uw verkeer') omtrent Scholte snort mij, want ik draag
• de volledige overtuiging dat uw gedrag tegen 's Heeren
wille strijdt, want nergens zijn ér feiten te toonen, die
wettigen orn.' hem niet meer als gerefornicerd Leeraar te
erkennen. Om u te beroepen op de aflegging der kleederen 2)
en die kleederdracht te stellen tot een vereischt wordend
kenmerk in een gereformeerd Herder en Leeraar, is ongeoorloofd, want dan belast gij'de l3roederen met mensehelijke
:geboden.
Gij beroept tr op -geholte's doel: dat zulks zoude
„
om iets nieuws daartestalen. Doch wat wij ook omtrent
zijn doel mecum, indien wij, gelijk gij doet, de breeder' schap sullen verbreken, moeten wij meer hebben dan meening;
;het behooren genoegzaam afdoende afwijkingen in leer of
leven te zijn, waardoor wij hem onder de vossen of wolven
moeten raltenen, en dan moeten wij op onze vangst. Uwe
handelwijze is in strijd met ziehzelve; gij snijdt alle broederschap met bent af, en aan de andere zijde raadt gij de
gemeente aan hem om zijns werks wille te erkennen, zoolang
. I Cor. 4 : 2 in zijn werk bevonden wordt. Zijt gij zeker ii
•L van hem te moeten afscheiden, en de broederschap op te
zeggen, en dat wel om des Heeren wlis
ie dan betaamdet
gij ook allenvege hem te wederstaan, aemeente met
redenen te overtuigen dat ook zij heln-Z?lieden moeten.
Breeder, het is verkeerd om. taken te drijijen, die de Heere
niet geboden heeft. Gave de Heer dat gij verlost mocht
worden van zulke geboden, die van rnenschen zijn, en dat
de liefde de leidstar en het richtsnoer bij n in dezen ware!
Broeder, ik schrijve gelijk ik overreed. ben, wetende dat
' zulks betaamt en vertrouwenae dat gij Zulks 'kraut dragen.
Uwe meening omtrent het niet mogen betalen van boeten

2)

Handelwijze...
De. ambtekleedingi• steak
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doet mij vanwege mijne wijze van zien leed, onirede ik liet
geoorloofd schat den harden heer in zijne onrechtvaardige
eischen te gehoorzamen, en dat het zelfs betamelijk is voor
een iegelijk Christen om zich niet eigenwillig een zwaarder
kruis op te leggen. Ook kan ik mij volstrekt het niet
voorstellen hoe het mogelijk is dat een prediker des Evangeliums zich nuttiger kan wanen opgesloten te zitten, waar- '
door de loop des Woords gestuit wordt, dan wanneer hij,
op vrije voeten zijnde, in dit werk zijner bediening kad
bezig zijn. In Frieslands kerkvergadering kwam het ter •
tafel om uwe boeten maar stil to betalen, hetwelk tot nog
toe gestaakt wordt, dear .velen aldaar van meening waren,
dat zij u daarin geen gemoedsbezwaar mochten veroorzaken,
Het speet mij dat zij door zulk eene bedenking gestuit werden.
Mijne vrouw laat u hartelijk groeten en zij, gelijk ik,
geeren en verzoeken door dezen dringend een lettertje van u.
Het is mijn vurige wensch dat gij spoedig door 's Heeren
voorzienigheid aan de gemeenten moogt teruggegeven worden.
Dat de Heere u stelle ten lof zijns naams op aarde en
ten uitgebreiden zegen is mijn hartewensch.
• Uw lief hebbende Broeder*
•
Van Raalte.

much ontslagen zijn. Indien dit zoo is, hoop ik dat de Heere

N.B. Ontvang de hartelijke groeten van den kerkeraad
dezer gemeente. •

58.
Mejufvrouw J. W. van Nas op Seisdam lett. Q No. 21 te
•Middelburg.
Verder aan den WelEerw. Heer Ds. H. J. Budding \
Aan Ds.. Budding.
Wanswerd den 24en January 1839.
Veel geliefde Broeder in onzen Mere Jezus Christus! .
de genade van onzen grooten God en Zaligmaker
wordt in ons vermenigvuldigd. Amen.
11 heb van Broeder Brummelkamp vernomen dat het genicht liep dat gij reeds voor eenigen tijd uit do gevangenis

deze vrijlating tot zegen en uitbreiding. van zijn dierbaar
Rijk doe medewerken, opdat uwe prediking strekke om de
gebondenen onder. het jok des Satans te verlossen, en dat
gij en ik en al Gods volk voorts staan mogen in de vrijheid,
dear Christus ons mede vrijgemaakt heeft.
Tic heb u een een heuchelijke tijding te melden. De Heere
heeft ons weder eenen dienstknecht in zijnen wijngaard toegeschikt. De WelEerw. Ds. It. W. Duin') (de schrijver van
Enibdens en Oost-Frieslands geestelijk hoerdoni), die door de
vijanden zoowel in Oost-Friesland als in dit land verhinderd
is bffeweest • om het leeraars- en herdersambt te bekleeden,
ofschoon hij reeds voor eenige jaren daartoe aangesteld was
en hetzelve toen uitgeoefend heeft, zag zich voor eenige
weken genoopt om zich in Oost-Friesland van het zoogenaamd
Hervormd kerkbestuur af te scheiden. Daarop ontving hij
eenen beroepsbrief van sommige gemeenten in deze Provincie,
tot welke beroeping vervolgens de gemeenten in deze Provincie algemeen zijn toegetreden. Reeds voor de ontvangst
van den beroepsbrief was hij bepaald bij Ezechiël 12 :3
en heeft dan ook de beroeping bereidwillig aangenomen.
Dinsdag is ZWEW. alhier openbaar door mij bevestigd in het herders- en leeraarsambt voor de gemeenten in
deze Provincie, en heeft zich vervolgens ook openlijk als
Herder en Leeraar aan deze gemeente verbonden. — Deze
dag was voor ons een dag van blijdschap, dewijl wij
de kennelijke blijken van des Heeren goedertierenheid en
aanvankelijke vervulling van de dierbare beloften in Psalm
102: 14 enz. ondervonden. Ik verzoek u deze tijding tot
vertroosting en bemoediging ook aan de .gemeenten bij u
te melden.
Wat den algemeenen toestand overigenS aangaat van de
gemeenten in deze Provincie, meen ik te mogen zeggen dat
zij in het geloof en in de liefde bevestigd worden.
•
• ') Ds. It. W. Duin, Predikant te Jars= en Veenhuizen, Oost-Friesland, werd wegens gekrenkte verstandsvennogens emeritus predikant
in den Coetus Embden, en sloot zich in 1539 bij de scheiding aan.
•

January 9,1839 ACVR to H. J. Budding
(From H. J. Budding: Leven en Arbeid
By Dr. J. H. Gunning J.Hz, Predikant te Utrecht (Rhenen: W. J. van Nas), 1909
pp. 586-592)
Honorable, beloved Rev. H. J. Buddingh, V.D.M.1, at Middelburg
Genemuiden, 9 Jan. 1839
Dear Brother, may the Lord be your rest and resting-point and may your thankful reciprocal love cause
you to thirst to be on earth a faithful witness of the truth!
Having caught a cold on my trips to the churches, and then restricted for a few days to my home, I want
to accomplish the writing of a letter to you, which I did want to do earlier, but I didn't have as good an
opportunity as right now. May the Lord cause his radiance to shine on this [endeavor] and grant me to
carry out this resolve to his honor and to our mutual oneness in Christ.
It has been three years since I became known in this congregation [these congregations?] and have
labored in it [these]. Casting a glance at the road traveled I am confronted by many mortifying and
humiliating memories that bring to light my weakness and wretchedness, but also, I find, many
condescending goodnesses of the Lord which compel me in my devotions to confess, "God is good." Yes,
the Lord has made it all good. Though not without trembling, I must look at what has been my
designated place, recognizing that I am what I am only through the Lord's hand. On the whole, during
the last four to five weeks, I have been able to joyfully walk my path with the exception of periods in
between, in which I sometimes sank, as it were, in worldly emptiness, blindness and absence of prayer.
Although painful, it was beneficial for me in its entirety. I valued these moments of joy the more so since
most of the time, [I was] depressed by the miserable wretchness of the schisms taking place here,
exacerbating my unspiritual eye and saltless existence, a web2 hindering my steps, in which state the
dark and difficult ways tempted me often to the resolve that my worldly deliberations, courage-robbing
speculation and unbelieving running ahead often lured me to decide that one cleansed one's hands in
vain. Had not the Lord prevented it, I would have left the narrow path to seek worldly rest. Oh! Where
might I have run to had not the Lord restrained me, by refreshing me, by stopping me, fearful that I
might end up like Jonah. My steadfastness in such a shameful schism--that takes away Zion's glory--has
often made me incredibly afraid. From the very beginning I saw the seed of that, and my labor against it
was an unrelieved anxious struggle against it. I was afraid then. But to allow God's work, to acknowledge
Christ as Builder and to see myself as a tool—which has neither a say nor a demand—calms me. During
the last weeks I have often with great pleasure be allowed to do my work. Yes, I have often become
aware of a strong desire to become gray in this ministry, in that I saw the necessity and also the

2

Volle Deo Minister: Minister by the Will of God.
...een net mijne schreden belemmerde....

[588)
costly duty to testify against the apostasy, and with the utmost power to fight for what is above
everything the precious faith of the Saints. The invigorating Focus of that faith3 was newly precious,
through which the preaching of the great mystery: "God manifested in the flesh," provided me with
great joy, so that with joy through preaching! might point to Him who had known no sin and yet by God
made to be sin, so that we in Him might have the righteousness of God. Through that alone has my path
become easy. Yes, the cross of Christ at times becomes the world crucified for me. While I am writing,
however, I feel that my heart is becoming tighter again and I miss that joy, and misery—through
anticipated sorrow-and blindness oppress my soul. Could I but in meekness await the morning. I am
almost inclined to ask you for forgiveness for filling this letter about myself, but it is my weakness that I
would like to unload myself of these things right now.
Now about some other things. Through the Lord's goodness my family is flourishing (and we hope the
same for you), with the exception of myself, for I am afflicted heavily in the chest. We are still enjoying
great benefits above many others, since for months many families here have been hit by smallpox
whereby several have been torn from us by death. What do you think about vaccination for it? The
vaccinated appear to get is so much lighter and less dangerous on the whole. (I will be jumping from
pillar to post). Brother Van Velzen has been called by the Amsterdam congregation and, as I have heard
from him, he is likely to accept this call in combination with his Friesian congregation(s) and to keep his
permanent domicile in Friesland, if that were to be possible
About more than two to three weeks ago Rev. Duin4 from Embden has been called by the classical
[page 589]
congregation of Sneek. This call will probably be followed by all the Friesian congregations.
Brother Brummelkamp's wife gave birth to a son and she is doing well.
Brother de Moans and his wife are both a picture of misery, and are ill.
Perhaps you are going to ask me about the state of the congregations. A couple of congregations have
been added in Twente, other than that there is no increase in congregations. As far as the non-seceded
congregations are concerned, I may work there with congeniality as never before, because there exists
mutual trust. This I missed before. In those congregations in general there exists love and mutual trust,
and I observe that the Lord blesses them. And what shall I tell you about the schism?6 This matter has
often constrained my life; all hope for reunification has been cutoff. They continue to hold that position
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that not they alone, but also all congregations have to accept the Order of Dordt as her rule. They have
refused any negotions, and demand beforehand a public confession of guilt of having strayed, [even]
having themselves been the cause of the schism, and subsequently to accept the Church Order of Dordt,
rejecting the overseers of Utrecht.
That wall which they have built is too high for me, since I can never condemn as error what I've declared
clearly and insincerity—according to the light I received—before God and before the congregation,
unless it is proven to me that I have strayed. Only then may and must I confess guilt and also believe
that we are the ones who caused the schism. The principle that "no church will have lordship and
authority over another church"
[590]
surely implies that we leave them unrestricted (for which they also have been admonished for a long
time), but also: that this counters that some congregations rule over all the others as they want. I need
to honor the reformed principle, namely that a smaller assembly does not rise up against the larger one,
unless it is proven that it goes against the Word of God. The principle, which is tolerated in the Dordt
Church Order and which they honor and thrust on us, is anti-reformed. But, brother, I was grieved then
upon reading your letter about this point. You seem to have accused us—in difficult to follow
reasoning—that we have betrayed reformed principles, and, brother, it seems to me that I must have
been stricken with blindness. However often I review the church order by the overseers, the more I
become convinced that the reformed principles were kept, and that the added additions or changes
(conforming to the last article of the old church order) are proper and allowed. How can you then
accuse us, and strengthen the schism from the side? Such remarks create even more confusion and
distress, and increases distrust. If you wish to move to that path you are the means of causing greater
destruction, and you would be the cause—unless God prevents such—that I would leave my work
despondently. You speak of their "forcing the church order" on them, but I must believe that you have
not been well informed, for then you should know that my work was geared to them not seceding, but
they could keep their conviction regarding the church order. You say in round about words that the
wrong approach with regard to Lieutenant Smite is the cause of schism and that he should have been
allowed in. But dear me, Buddingh, how can you say that? If there is anything in this accusation, it would
be instead that I have been too quiet where I should have spoken, driven by an undeniable and
compelling desire for peace and quiet. But now that he is revealing
[591]
such vengefulness in hindsight, that he does not even prevent a secession, now I must ask you in
sincerity whether you could desire someone so driven by such principles as teacher and shepherd in the
congregation?!
Your conduct concerning Scholte grieves me, for I am fully convinced that your behavior contradicts the
Lord's will, for no facts can be demonstrated anywhere which lawfully permit you not to acknowledge
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him as a reformed pastor. You refer to the casting off of [clerical] clothing and to make this costume a
required mark of the reformed pastor and teacher is not permitted, for then you burden the brethren
with human commandments. You refer to Scholte's aim: that such would be to set up something new.
But however we interpret his goal, if we, as you are doing, will break the brotherhood, we have to have
more than interpretation; it ought to be sufficiently conclusive deviations in doctrine or life for which we
must reckon him among the foxes or wolves, and then we must take action. You action is selfcontradictory; you cut off all fellowship with him, and on the other hand you advise the congregation to
acknowledge him for his work's sake, as long as I Cor. 4:2 can be found in his work. If you are certain to
have to secede from him, and that for the Lord's sake, then you ought to resist him in every way, and to
convince the congregation with reason why they must depart from him.
Brother, it is wrong to undertake actions that the Lord has not commanded. May the Lord grant that you
may be released from such human rules, and that love in this matter would be you guiding light and
your rule of conduct.
Brother, I am writing because I am confident in the knowledge that such is seemly, and trusting that you
can bear this.
Your opinion about not paying fines
[[592]
grieves me because I view it differently. It is so because I view it lawful to obey the hardened lord in his
unrighteous demands, and that it is even seemly for each Christian not to lay upon himself a heavier
cross voluntarily. I can also not imagine at all how it is possible that a preacher of the gospel can
consider himself more useful to be incarcerated, by which the progress of the Word is stopped, than
when he, being free to go about, can be busy in the labors of his calling. It was brought up in the
Friesland congregational meeting to pay your fines without your knowledge. This has not been activated
until now since many there were of the opinion that they should not thereby cause you a conscientious
objection. I regret that they were stopped by such consideration.
My wife greets your cordially, and she, as I do, would like and desire a letter from you straightway.
It is my fervent desire that, in the Lord's providence, you may soon be restored to the congregation(s).
May the Lord place you on this earth for the glory of His name and increased blessing. That is my heartfelt wish.
Your loving brother, Van Raalte
N.B. receive the warm greetings from the consistory of this congregation. [\
[Translation: Henry ten Hoor; revision: !Vella Kennedy, May 2019]

